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Hyrje

Paqja në fillim të këtij shekulli në botë është karakterizuar me bashkëpunimin bileteral në
mes të shteteve te të cilën kontribut të rëndësishëm kanë dhënë institucionet ndërkombëtare.
Këto procese janë zhvilluar nën ndikimin e integrimeve mbinacionle dhe të organizatave dhe
të institucioneve ndërkombëtare siç janë Unioni Evropian, Organizata Botërore e Tregtisë
(OBT), FMN-ja, Banka Botërore etj.
Por, sulmet terroriste mbi Nju Jork dhe Uashington më 11 shtator 2001 e kanë
determinuar strategjinë e paqes në botë. Në këtë drejtim ka ndruar edhe roli i superfuqive
botërore dhe të institucioneve ndërkombëtare për ta garantuar paqen globale. Pas 11 shtatorit,
SHBA - të mund të konsiderohen si superfuqi hegjemoniste, përballë kërcënimeve terroriste.
Mbi këtë bazë, SHBA-të të ndikuara edhe nga zhvillimet dhe kërcënimet globale (në këtë rast
terrorizmi), gjenden para një “zgjedhjeje” të madhe politike globale, cilësia e së cilës
zgjedhje do të ndikoj në cilësinë e shumë zgjidhjeve që SHBA-të duhet të bëjnë, në këtë rast
të lidhura me sigurinë amerikane dhe globale.
Zgjedhja që SHBA-të kanë në dorë, është në mes vendimit për dominim global dhe
zgjidhje kryesisht unilaterale të problemeve dhe vendimit për udhëheqje globale ose qasjes
bashkëpunuese e multilaterale në ballafaqim me sfidat e karakterit të përgjithshëm global.
Zgjedhja e parë e përkrahur kryesisht nga elita konservatore politike në SHBA, do të çonte në
vetëizolimin amerikan, rritjen e frustrimit dhe kundërshtimit të aleatëve (kryesisht
evropianëve) të SHBA-ve ndaj qasjes dominuese - imponuese amerikane në zgjidhjen e
problemeve, do të shtonte anti-amerikanizmin botëror gjithnjë e në rritje dhe krejt kjo do të
ndikonte në krijimin e një ambienti global më armiqësor dhe të pa sigurtë për vetë SHBA-në.
Zgjedhja e dytë, ajo multilateralja dhe bashkëpunuesja e përkrahur kryesisht nga
krahu liberal i politikës amerikane, do të çonte në rritjen e besimit të aleatëve dhe botës në
udhëheqjen globale të SHBA-së dhe kjo do të ndikonte në efikasitetin e luftës kundër
kërcënimeve globale si pasojë e infiltrimit të më shumë faktorëve adekuat ne çështjet
adekuate.
Me rastin e zgjedhjes së SHBA-së për të qenë prezent në çështjet botërore në këtë apo
atë mënyrë, duhet të bëhet analizimi i faktorëve global aleatë/armiqë aktual/potencial të
SHBA-ve. Tani janë trendet fuqizuese ekonomike të Evropës e cila vazhdon të karakterizohet
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me mungesë të kohezionit politik gjithë evropianë por nuk përjashtohet mundësia e arritjes së
këtij kohezioni në të ardhmen e kjo do t’a ngriste Bashkimin Evropian në faktor të
pashmangshëm global edhe përballë SHBA-ve.
Faktor tjetër në grupin e aleatëve aktual/potencial të SHBA-ve konsiderohet Japonina,
aktualisht ekonomia e dytë më e fortë në botë, vendimi i së cilës për investim në fushën
ushtarake do t’a bënte atë faktor të rëndësishëm politik, po aq sa edhe ekonomik.
Në këtë temë do të shohim një pasqyrë reale të sigurisë globale dhe rreziqeve
aktuale/potenciale me të cilat SHBA po ballafaqohet dhe do të ballafaqohet në të ardhmen.
Është pasqyruar sjellja e SHBA - së në të kaluarën fuçizuese, në të sotmen çorientuese dhe në
të ardhmen sfiduese duke identifikuar vatrat potenciale të krizës globale, fuqinë dominante
amerikane që duhet mirëmenaxhuar dhe qasjen bashkëvepruese konstruktive që duhet
avancuar.
Dy realitete thelbësore të cilat janë fuqia dhe ndërvarësia globale e Amerikës, dihet se
Amerika është aktualisht një realitet botëror dhe “globalizimi” në mënyrë graduale po ua
merr shtet – kombeve sovranitetin e tyre të shenjët. Këto të dyja po prodhojnë një
transformim. Ky transformim po shprehet simbolikisht nga shfaqja e kryeqytetit të parë
global i cili është Uashington D.C i vetmi aktivitet politik më me rëndësi në punët e jashtme
të shumë shteteve është vizita e udhëheqësve të tyre ne Uashington, ku nga mediat kombëtare
shënohet si ngjarje historike edhe pse shpesh ndodh që kjo vizitë të jetë vetëm pesë minuta sa
për t’u fotografuar në Zyrën Ovale ndërsa suksesi i një ambasadori është që t’ia sigurojë
presidentit të tij një vizitë gjysmë ore me presidentin e SHBA – ve.
Pra me këtë që u tha më lartë mund të themi se Amerika po favorizohet por duhet
pranuar se zë vend qendror në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Në këtë temë gjejmë të dhëna edhe për rolin e Amerikës menjëherë pas Luftës se Dytë
Botërore i cili ishte një shtet i padëmtuar dhe më i fuqishëm ekonomikisht por jo edhe
globalisht mbizotërues sepse kishte ende një sfidues të frikshëm : Bashkimin Sovjetik –
gjithashtu fitues dhe ushtarakisht i fuqishëm. Dhe kjo ishte një arsye se pse Bashkimi
Sovjetik u bë çështje themelore në politikën e jashtme të SHBA – ve. Dhe për katër dekadat e
ardhshme Amerika u angazhua që të ndalonte Bashkimin Sovjetik nga tentativa për
ekspanzion të armatosur dhe të mposht joshjen e tij ideologjike. Në këtë botë konfliktuale të
shtet – kombeve Amerika promovoi ndërvarësinë politike duke i pranuar realitetet e reja. Dhe
më me rëndësi është se ajo triumfoi.
Sulmi mbi Qendrën Botërore të Tregtisë dhe Pentagonin shënoi një periudhë të re të
zhvillimit të terrorizmit. Deri atëherë, terroristët kishin përdorë metoda të ndryshme që nga
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ato tradicionale dhe pothuajse modeli i shek XIX në përdorimin e armëve të tilla si bomba,
pushkë dhe pistoleta.
Në 11 shtator 2001 komuniteti ndërkombëtar u kap në befasi për atë që u duk si përdorim i
metodave krejtësisht të reja, jo ortodokse dhe shumë imagjinative.
Deri atëherë qëllimet e terroristëve kishin qenë krejt të qarta. Ajo çka ata kërkonin
zakonisht ishte që të nxirrnin kolegët e tyre nga burgu, që të detyronin qeverinë të merrte
ndonjë veprim ose të jepte koncesione politike (autonomi, ndonjëherë pavarsi të plotë), në
shumë raste ishte opinioni më i gjërë publik që sipas terroristëve duhej të ndërgjegjësohej për
çështje të ndryshme.
Prandaj të paktën në teori të gjitha këto çështje ishin të negociueshme. Kjo ishte
arsyeja pse terroristët përpiqeshin të kufizonin shkallën e dëmit, përndryshe shanset për
negocim do të ishin të kufizuara. Sulmet e Al-Kaidës ishin dhe janë të ndryshme, dhe qëllimi
i vetëm i tyre është të shkaktojë dëm maksimal dhe shkatërrim.
Terrorizmi pas 11 shtatori mori një dimension të ri dhe u bë fenomen më kompleks.
Megjithatë, mbetet fakti qendror – Lufta globale kundër terrorizmit nuk është fituar dhe
rezultatet e saj të vërteta duken në rastin më të mirë, jo bindëse.
Disa qindra veprues të pretenduar dhe aderues të tjerë të Al-Kaidës janë raportuar të vrarë të
ndaluar ose burgosur. Nuk dihet megjithatë se sa veprimtarë të rinjë janë futur në rradhët e
terroristëve, janë stërvitur dhe pajisur në të gjithë botën.

Qëllimi i punimit

Qëllimi i punimit është analiza e faktorëve të cilët e kërcënojnë sigurinë globale në Botë.
Në punim rëndësi të veçantë i është kushtuar kërcënimeve bashkëkohore të cilat e
kushtëzojnë sigurinë botërore.
Në punim në mënyrë të vëçant është trajtuar roli i SHBA - ve, si superfuqi botërore, në
sigurinë globale.
Gjatë analizës së rolit dhe përgjegjësisë së SHBA - ve në sigurinë globale është trajtuar edhe
çështja se SHBA - të a duhet të imponojnë apo udhëheqin paqen globale si dhe shume çështje
tjera në interes të paqes së përgjithshme.
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Kapitulli I

1.1Trajtimi teorik i paqes bashkëkohore

Pas përfundimit të luftës së ftohtë, paqja në botë bazohej në besimin se progresi botëror
mund të realizohet duke i zgjeruar idetë e tregut dhe të demokracisë në tërë botën.
Praktika e sajë politike, ushtarake dhe e paqes synon organizimin hiharike (nga naltë
poshtë) të hapësirës stabile. Për realizimin e një qëllimi të tillë përdoren mekanizmat
varësisht nga situata. “Ajo që e bënë luftën e ftohtë të jashtëzakonshme është fakti se ajo
ishte një peridhë e tensioneve të larta dhe e gjitha kjo nuk përfundoi në luftë mes shteteve
rivale. Të parandalosh do të thotë a dekurajosh përmes frikës dhe kjo nuk është gjë e re në
Luftën e Ftohtë. 1”
Qëndrimi i Perëndimit respektvisht i politikës së re perëndimore ndaj paqes qëndron në
mundësit dhe pamundësit dhe në interesat dhe (pa) drejtësit.
Konceptet e reja të paqes perëndimore bazohen në:
1. Kontrollimi i krizave nëpërmjet diplomacisë preventive që do të thotë mbajtja e
neutralitetit me çdo kusht. Kjo nënkupton mungesën e përgjegjësisë për rezultatin
përfundimtar pa marrë parasysh nivelin e padrejtësisë dhe të dëmeve.
2. Mos përdorimi i fuqisë ushtarake për ta zgjidh krizën. Ushtria përdoret vetëm në rastet
e rralla nëse garanton zgjidhje politike.
3. Shkaktarët e krizave nuk eliminohen përfundimisht. Veprimi i tyre vetëm kufizohet
dhe në këto forca edhe më tutje llogaritet si elemente të një arqitekture të re të sigurisë
4. Disa elemente kryesore të sigurisë Evropiane (si Federata Ruse) duhet të
inkorporohen në sistemin e sigurisë Evropiane, nga se nuk ka mundësi për ti eliminuar
ato.
5. Në disa raste kërkohen format e reja të sigurisë, nuk mjafton vetëm NATO por
paraqitet “Partneriteti per paqe”,
6. NATO angazhohet për të siguruar paqe edhe jashtë territorit të vetë, që në Lindje
shpjegohet si kërcënim në rritje.
Zhvillimi i teknologjisë bashkëkohore e ka zvogluar kërcënimin territorial në llogari të
kërcnimeve joterritorial.
1 Dr.sc. Bejtush Gashi, Peridha pas luftës së ftohtë: Konfliktet rajonale dhe brenda – shtetërore, Punim
Shkencor,2007
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Kjo strategji është prezente sidomos në politikat e jashtme të SHBA-së.
Orientimet e SHBA-ve në botë janë të orientuara në çështje ekonomike, politike dhe
ushtarake.
Në periudhën e pas luftes së ftohtë në nivelin global po zvogëlohen kërcënimet
globale (ushtarake) duke u zëvendësuar me kërcënimet bashkëkohore:
Kërcnimet bashkëkohore:
• Terrorizmi,
•

Sulmet kompjuterike,

•

Narko-terrorizmi

•

Korrupcioni global,

•

Zgjërimi I sëmundjeve,

•

Krizat humanitare,

•

Degradimi I mjedisit jetësor,

•

Prodhimi I armëve për shkatërrim në masë.

1.2 Format e kërcënimeve bashkëkohore

Terrorizmi është një dukuri e cila ka një histori shumë të largët, qysh në kohërat antike nuk
është një dukuri e re për shoqërinë botërore mirëpo përmasat e kësaj dukurie dhe kërcënimet
që paraqet në kohët e sodit, pa dyshim që paraqet një ndër sfidat më të mëdha të rajonit dhe
botës në tërësi.
Lufta kundër terrorizmit dhe mposhtja e tij mbetet bërthama e angazhimeve të tërë
botës në ditët e sotme, i shpërndarë në një rrjet aq të gjërë në tërë botën paraqet njërën ndër
sfidat më të rënda për SHBA dhe aleatët tjerë në luftë kundër terrorizmit .
Gjatë viteve të fundit ka pasur një reagim të ngritur si kurrë më parë të masave të
shërbimeve intelegjente zbatuesve të ligji, departamenteve të mbrojtjes dhe agjensioneve tjera
përgjegjëse për siguri në mbarë botën.
Pavarësisht nga sukseset e treguara deri më tani në

luftë kundër terrorizmit

kërcënimet terroriste mbesin njëra ndër kërcënimet më serioze të sigurisë rajonale dhe
botërore në përgjithësi.
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Ndryshim i madhe në qasjen në luftë kundër terrorizmit është bërë pas sulmeve te 11
Shtatorit 2001 ndaj qendrës tregtare botërore e njohur si “ World Trade Center “.
Që nga kjo datë pas tronditjes të tërë botës, duke parë se çfarë janë në gjendje të bëjnë
terroristët është ndërtuar një koalicion shumë i gjërë “Mbarë botëror”

për të luftuar

terrorizmin. Këtij koalicioni janë duke i prirë SHBA-te .
Me termin terrorizëm kuptojmë atë akt kur një individ apo grup përdorë forcë apo frikësim
për të arritur rezultatin e dëshiruar social, politik , religjioz etj.
Ndërkaq Organizata e kombeve të Bashkuara nuk ka arritur asnjëherë një konsensus se cili do
të jetë definicioni i Terrorizmit .
Në mënyrë që të kuptohen më mirë motivet e veprimtarive terroriste ne duhet që të
kuptojmë qëllimet sociale, politike dhe religjioze të individit apo grupit (organizatës)

1.3 Sfidat e Sigurisë Rajonale pas 11 Shatorit 2001

Në SHBA dhe në shumë vende perëndimore shtrohet pyetja a ekziston frika e
përdorimit të armëve të shkatërrimit në masë nga ana e terroristëve?
“Amerika nuk është me e mbrojtur nga oqeanet përreth. Ne do të jemi të mbrojtur nga sulmet
vetëm me veprimet aktive jashtë vendit dhe vigjilences të shtuar brenda vendit “2George W.
Bush, President i SHBA-ve 29 Janar 2002 .
“11 Shtatori i vitit 2001 është një tragjedi të cilën ne do ta bartim me vete për tërë
jetën” 3.Jeorge J. Tenet , Drejtor i Shërbimit Qendror Inteligjent (CIA).
Por sidoqoftë kërcënimi real në vitet e ardhshme për rajonin, botën e në veçanti SHBA-të do
të jetë përdorimi i Armëve të Shkatërrimit në masë nga ana e terroristëve.
Mundësia që me një sasi shumë të vogël të armeve kimike, biologjike dhe nukleare që
të shkaktojnë dëme të pa parashikuara si në njerëz ashtu edhe në aspektin material është dhe
do të mbete njëri nga kërcënimet më serioze për rajonin dhe botën në vitet e ardhshme. “Nëse
bota po hynte në një fazë të reduktimeve të mësha apo edhe në një fazë ku kontrolli i armëve
përqendorehet në agjendën e shkurtimeve të mëdha, ne duhet të shqetësohemi më shumë për
eksperiencat historike të shkurtimeve të mëdha në të gjitha format, jo vetëm reduktimet

2www.fbi.gov
3 Zbrigniew Brzezinski “Zgjedhja – Dominim global apo udhëheqje globale” fq 51
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përmes marrëveshjece bilaterale por edhe reduktimet përmes demobilizimit dhe rastet kur
vendet kanë vendosur thjeshtë që të bëjnë reduktime të mëdha në forcat e tyre” 4.
Madje analistë të ndryshëm në fushën e luftimit kundër terrorizmit shpesh e përdorin
vlerësimin e tyre se çështja e përdorimit të armëve të shkatërrimit në masë nga ana e
terroristëve nuk është më çështje se a do ti përdorin këto armë apo jo por çështja se kur dhe
ku do ti përdorin.
Sulmet terroriste në ndërtesat me një dendësi të madhe të frekuentimit të njerëzve apo
lirimi i ndonjë agjenti kimik apo biologjik në këto ndërtesa apo vende të ngjashme ku ka
numër të madh njerëzish mund shumë lehtë të rezultojë me një afat tejet të shkurtër kohor në
qindra madje edhe mira njerëz të lënduar, vdekur apo infektuar me një sulm të vetëm
terroristë .
Liderët politik ,ushtarak dhe shtetet duhet që të jenë të përgatitur lidhur me sulmet
terroriste me armë të shkatërrimit në masë në mënyre që me kohë të shtojnë efikasitetin e
shërbimeve inteligjente dhe sofistikimin e pajisjeve për luftë kundër terrorizmit të shekullit
21.
Tab. 1. Tipet dhe taktikat terorriste
Tipet e Terrorizmit
Nacionaliste
Religjioze
Krahut te majtë
Krahut te djathtë
Shetërore
Të sponsorizuara nga Shtetet
Raciste
Narkotike
Anarkiste
Politike
Ekonomike

Taktikat e Terroristëve
Rrëmbimet
Vrasjet politike
Eksplozivet
Autoeksplozivet
Sulmet vetëvrasëse
Kidnapimet
Bioterrorizmi
Terrorizmi nuklear
Terrorizmi-elektronik

Fig.1.

4

Dr.sc. Bejtush Gashi, Përmbajtja nukleare, Punim shkencor, 2007
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Kapitulli II

2.1 Burimet e terrorizmit

Shumë faktorë shtynë amerikanët që islamin ta shikojnë si imazh të pasqyruar të
opinionit fundamentalistët si “ Shejtani i Madh” madje lideri i Al-Kaidës, Osama Bin Ladeni,
paraqitet në ekranet televizive dhe amerikanët e shikonin si mishërim të së keqes, madje edhe
pamja e tij dhe veshja mbartnin mesazhin simbolik se Islami, arabët dhe terrorizmi janë të
ndërlidhura.
Nga llogaritjet e fundit del se në “OKB 32 shtete anëtare janë me popullsi mbi 85%
muslimanë dhe 9 shtete me popullsi rreth 66 – 86% muslimanë, një total prej 41 shteteve me
shumicë muslimanë, por asnjë nga këto shtete nuk është rradhitur si shtet vërtet i lirë, vetëm 8
prej tyre si “pjesërishtë të lira”5
Ndërsa në vitet e fundit besimi fetar – Islami – është në rritje të shpejtë dhe Lindja e
Mesme me rritjen më të shpejtë të popullsisë.
“Për shkak të paqëndrueshmërisë së institucioneve politike shekullore dobësisë së
shoqërisë civile dhe pengimit të kreativitetit intelektual, pjesa më e madhe e botës islamike
ballafaqohet me një stagnim të përgjithshëm shoqëror”6
Por edhe religjioni si katalizator i trazirës politike, korrupsioni dhe shpërndarja e
pasurisë në mënyrë të pabarabartë janë burime të paqëndrueshmërisë politike. Sëmundje për
shumicën e shteteve në zhvillim padyshim është korrupsioni dhe në një raport të vitit 2001
Nigeria u rendit e 90 ku ishin gjithsejt 91 shtete, Indonezia e 88, Palestina e 79 etj...
Një gjë thuajse është e sigurtë se shumë shtete muslimane do të vazhdojnë të jenë të
dobëta, me trazira politike, të zemëruar me Perëndimin në konflikt me fqinjët dhe me
probleme të mbrendshme, me ndjenjën antiamerikane, mund të jetë një rezultat të një
armiqësie të përgjithshme religjioze, po këtë hidhërim arabët e kanë për shkak të mbështetjes
se SHBA-të i japin Izraelit, (është një ndër arsyet), e të cilave gjdo ditë ju shtohet edhe më
shumë dyshime. Gjatë dy dekadave të kaluara një ndër preokopimet e perëndimit ka qenë
fundamentalizmi islamik të cilët kishin mbështetje nga organizatat shiite dhe grupeve sunite

Vlerësim i pranuar nga një “ Raport i paanshëm human i zhvillimitarab në vitin 2002” i përgaditur nga një
grup figurash arabe dhe i sponzorizuar nga Fondi Arab për Zhvillim Ekonomik dhe Shoqëror dhe UNDP-ja
5

6
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të mbështetura nga Vehabistët (Osama Bin Ladeni) ku mund të jetë edhe një paralajmërim se
së shpejti fundamentalizmi do ta merr edhe pushtetin.
Por me pushtimin e Irakut nga SHBA-ja në vitin 2003 ky fenomen fundamentalist po e
humbte vrullin, por pa ironin fundamentalizmi tjetërkund nuk mund të qëndrojë më në
pushtet por:
-

“Mund të paraqesë sfida (si në Pakistan),

-

Mund të keqësoj konfliktet ndërkombëtare (Sudan)

-

Mund të shkaktojë akte terroriste të izoluara të brendshmë (Indonezi), ose

-

Mund të jetë qendër e rezistencës ndaj okupimit të huaj (fillimisht në Liban e së
fundi në Iran), por i mungon shtytja politike dhe historike tek miliona muslimanë
për t’i tërhequr”7.

Ideologji politike gjithëpërfshirëse të udhëhequr nga intelektualë shekullorë dhe e
përkrahur nga lëvizja popullore është “Islamizmi”, të cilët shpesh edhe janë kritikë të
fundamentalizmit të cilët e shohin si vetë dështim.
Një ndër diskutimet aktive është lidhja në mes Islamit, demokracisë dhe modernizimit
i cili shpesh është i pazhvilluar dhe politikisht kundërthënes. Thurja për “demokraci” nga
ideologë islamistë shpesh lidhet me populizëm të drejtuar nga principet religjioze.
Demokracia shekullore është një koncept i mundimshëm për islamistët sepse mendojnë se në
esencë ajo është një shoqëri ateiste dhe konceptin se ndarja e kishës nga shteti ata e kuptojnë
si heqje e zotërimit të religjionit nga ana e shekullaristëve. Lirisht mund të themi se dialogu
islamistë është i thellë dhe në themel jopërfundimtar.
“Fundamentalizmi islamik paraqet një islam në thelb pro-modern por paskolonial si
kundërshtim ndaj Perëndimit mbizotërues dhe shekullor; ndërsa populizmi islamik është një
përpjekje për të mundur trashëgiminë e këtij mbizotërimi perëndimor përmes asimilimit të
disa elementeve të tij moderne”8 .
Nuk mund të thuhet se islami teologjikisht është më armiqësor ndaj demokracisë sesa
Krishterizmi, Budizmi apo Judaizmi, dhe SHBA-të nuk duhet ta shikojnë Islamin kulturalisht
aq shumë të ndryshëm dhe të mendojnë që nuk është në gjendje të përparojë sikur bota
krishtere dhe budiste,në fund fare është në interes të sigurisë kombëtare të Amerikës që bota
islame të arrijë ta shikojë veten si pjesë të komunitetit global që po shfaqet siq bënë edhe
pjesa tjetër e botës.
7 Zbrigniew Brzezinski “Zgjedhja – Dominim global apo udhëheqje globale” fq 70
8 Zbrigniew Brzezinski “Zgjedhja – Dominim global apo udhëheqje globale” fq 75
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Është në interes të Amerikës e sidomos pas 11 shtatorit që ti shqyrtoj me qetësi
marrëdhëniet e saj ndërkombëtare me botën islame, sepse politikbërësit e SHBA-ve mund të
presin edhe shumë rreziqe nga intervenimi vetmitar amerikan.
Obama “ Musliman, ne nuk jemi armiqët tuaj “9
Por vetëm me një politikë tepër të modifikuar mund të arrihet ky qëllim i dëshiruar i
cili është akoma shumë larg.

2.2 Trajtimi dhe luftimi i kërcënimeve terroriste

Terrorizmi është kërcënim për tërë botën por në shënjester janë superfuqitë botërore si psh
SHBA. Edhe pse mendohet se SHBA- të mund të sigurojnë më shumë siguri për veten sesa
mund të arrijnë shtetet tjera, prapë mbetet realitet se siguria e plotë i mbetet vetëm të
kaluarës, edhe pse ky shqetësim ishte qe një
kohë të gjatë për njerëzit e mbrojtjes por për njerëzit në përgjithësi ishte 11 shtatori ai që e
solli të vërtetën.
Debatet pas 11 shtatorit në SHBA e kanë aktualizuar çështjen e përkufizimit të
kërcënimit. Përkufizimi i kërcënimit në SHBA është pikënisja për mobilizimin kombëtar.
Pasi që Amerika është vend demokraci, publiku e pranon atë me lehtësi po që se kërcënimi
personalizohet dhe të quhet si e keqe, e pastaj të ilustrohet vizualisht, mobilizimi shoqëror për
një përpjekje më të gjatë bëhet më i lehtë.
Një ndër diskutimet më me rëndësi në Amerikë pas 11 shtatorit ishin reagimet publike
të cilat u përqëndruan kryesisht në terrorizëm, duke nxjerr në pah figurën dhe karakterin e
Osaman Bin Ladenit, ku presidenti Bush e trajtojë këtë kërcënim me terma teologjik (ndoshta
ishin bindjet e tij religjioze) ku ai e pa këtë si përplasje ndërmjet “së mirës dhe së keqes”
madje ai pranoi formulën e Leninit se “ ai që nuk është me ne është kundër nesh” por këtë ai
e pa vetëm bardh e zi.
Shumë analiza intelektuale të 11 shtatorit treguan me gisht kah rrjedha e mendimit
islamik e identifikuan terrorizmin me Islamin, por administrata iu shmang këtij mendimi
duke pohuar se Islami si i tillë nuk është përgjegjës, ndërsa shumë nga mbështetësit e
administratës nuk ishin shumë të kujdesshëm në një dallim të tillë, sepse ata nisën një fushatë
që lanë të kuptohej se Islami ishte armiku kryesor ndaj Perëndimit. Ky argument shmangu me

9 Thënë gjatë një fjalimi pas zgjedhjes si president, në ‘09
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kujdes përkufizimin dhe çfarëdo stimuli politik të drejtëpërdrejtë prapa fenomenit të
terrorizmit.
Ishte shumë e paqartë dhe e vështirë për amerikën përkufizimi se çka dhe kë duhet të
luftojnë pra “Lufta kundër Terrorizmit”. Terrorizmi si metodë lufte përdoret nga njerëz të
veçantë dhe kryesisht zbërthim të qëllimeve politike. Por në të vërtet se qka është terrorizmi
shohim disa definicione, përderisa Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) nuk ka arritur
asnjëherë një konsensus rreth definimit të terrorizmit, Byroja federale e hetimeve e SHBA-ve
(FBI) jep këtë definim: “Çdo përdorim i forcës në mënyrë të paligjshme kundër personit apo
pronës, që të frikësoj, detyrojë qeverinë, popullatën apo ndonjë segment tjetër të një shteti në
ndryshimin e qëndrimeve dhe objektivave politike dhe sociale”10.
Pra, me termin terrorizëm kuptojmë aktin kur një individ apo grup shoqëror i
organizuar, përdorë forcë apo frikësim për të arritur rezultatin e dëshiruar social, politik,
religjioz, etj.
Lausevicin – Terrorizmi është politikë me mjete të tjera.
Duke filluar në përgjithësi terrorizmi i dal nga etnia e përbashkët kombëtare ose
religjioze është më i qëndrueshëm dhe me mundësitë më të vogla për çrrënjosje të thjeshtë.
Për të qenë të sigurtë që rradhët e terroristëve nuk përforcohen duhet një strategji e
kujdesshme, që forcat e ndërlikuara politike dhe kulturore që lindin terrorizmin të dobësohen.
Ky shihet në rastin e 11 shtatorit që historia politike e Lindjes së Mesme ka shumë lidhje.
Urrejtja e terroristëve dhe veprimet e tyre formohen në kontekst emocional që i përbëjnë
ndjenjat, bindjet dhe përvojat e tyre e jo sepse ata thellohen shumë në tekste historike dhe i
futen karrierës së dhunës. Nuk ka kurfarë dyshimi se përfshirja e Amerikës në Lindjen e
Mesme është edhe arsye pse terrorizmi është i drejtuar kah amerikanët, sikurse edhe IRA kah
Londra për shkak të përfshirjes së saj në Irlandë. Edhe pse këtë e ka kuptuar Londra dhe është
përpjekur të reagojë në dy mënyra atë ushtarake dhe politike. Amerika ka nguruar ta pranojë
lidhjen e 11 shtatorit me historinë moderne politike të Lindjes së Mesme pra e cila është një
formë e rrezikshme mohimi. Për ti bërë ballë terrorizmit kërkohet një fushatë që të
identifikohet dhe të adresohen ata dhe të shqyrtohen shtytjet politike që përbëjnë themelin e
veprimeve të tyre. Edhe pse për Amerikën terrorizmi është një gjë e re për Evropën nuk është
ndonjë risi dhe në Rusinë e Carit që nga mesi i shekullit të nëntëmbëdhjetë deri në prag të

10www.fbi.gov

14

Luftës së Parë Botërore, duke përfshirë mijëra sulme të dhunshme, ndër to edhe atentate të
nivelit të lartë dhe hedhje në erë të ndërtesave, ndërsa manifestimi më spektakular ishte i
Franc Ferdinandit duka i Austro – Hungarisë, atentati në Sarajevë, ku mirret edhe një ndër
shkaqet që ndezi Luftën e Parë Botërore. “Në analizat e bëra nga studiues ndërkombëtar mbi
shkaqet e luftës dhe motivet që i shtynë shtetet të shkojnë në luftë ekonomia dhe globalizimi i
saj është parë si shkaktarë kryesorë11”.
Një gjë që e komplikon edhe më shumë këtë çështje është fakti se e kaluara amerikane
rreth shpërndarjes nukleare nuk është aq e pastër. Amerika ndihmon Britaninë e Madhe,
Francën, mbyll sytë ndaj atyre të Izraelit, jep pëlqimin për ata të Kinës, Indisë, Pakistanit, por
kritikët mendojnë se shqetësimet e amerikanëve janë të vonuara dhe është ky shqetësim i
befasishëm që vjen pas 11 shtatorit.
Shtete e jashtme të cilat u lidhen me Amerikën kundër terrorizmit pak e kanë
mjegulluar përkufizimin e kërcënimit dhe e kanë shtuar një rrezik tjetër, që kjo luftë e
amerikanëve kundër terrorizmit të shfrytëzohet dhe të merr drejtime tjera, psh. Kryeministri i
Izraelit, presidenti Rus, ish-presidenti Kinez për ta përkufizimi amerikan “terrorizmi me
përmasa globale” ka qënë i përshtatshëm për përpjekjet e tyre për të shtypur palestinezët,
çeçenët dhe ughurët përkatësisht. Kërcënimi dhe lidhja e saj me terrorizëm e sponzorisuar
nga shteti është kryesisht rajonale dhe globale. Për të qenë të sigurtë Shtetet e Bashkuara e
zotërojnë fuqinë për të shkatërruar Korenë e Veriut ose cilindo shtet të Lindjes së Mesme por
kjo ka mundësi të mos e zgjidh çështjen, dhe ka shumë mundësi që të lind një kundërshti e
fortë posaqërishtë në Evropë, pa përmendur këtu edhe botën islame dhe “lufta kundër
terrorizmit” do të mund të bëhej një iniciativë ekskluzivisht amerikane dhe kryesisht
antiislamike. Dhe parashikimi i Samuel Huntingtonit për “Përleshjen e Civilizimeve” mund të
bëhet një profeci e paevitueshme.
Njëmbëdhjetë shtatori krijoi një rast për ata të cilët e ndiejnë fuqishëm se shtetet si
Rusia, Kina, Izraeli ose India janë në konflikt me muslimanët tani të shikohen si partnerë
natyralë. Një shfaqje vendimtare bënë edhe koalicionin Alenaca Atlantike (NATO) që kishte
për qëllim pengimin dhe çfarëdo zgjerimi të mëtutjeshme sovjetike, megjithatë kjo formulë
strategjike ka pak mundësi për qëndrueshmëri politike.

11 Dr.sc. Bejtush Gashi, Ndikimi i faktorëve ekonomik dhe demokratik në konflikte, Punim Shkencor, 2007

15

Në një fjalim të Bushit të cilin ai deklaroi përcaktimin e tij për ta “çuar betejën tek
armiku, për t’i penguar planet e tij dhe për t’u ballafaquar me kërcënimet më të këqija para se
ato të shfaqen”12 pra ishte e dukshme se ai e la “armikun” të paidentifikuar dhe rezervoi lirinë
për një zgjidhje arbitrare, pra kjo doktrinë nuk përcakton sesi të intervenohet dhe nuk
specifikon se çfarë është terrorizmi dhe se në çfarë kushtesh shpërndahet, pra esenca ishte se
SHBA-të kishin të drejtën për të identifikuar armikun dhe për të sulmuar të parët. Amerika
dhe Bota tani më si kërcënim më fondamental kanë trazirat e dhunshme politike të cilat janë
në rritje dhe që mund të përfundojnë në një anarki globale, terrorizmi është njëri nga
manifestimet më të shëmtuar, po ashtu shpërndarja e armëve të shkatërrimit në masë është
rrezik i madh, por të dyjat janë simptomë e një sëmundje kryesore globale. Reduktimi i një
pasigurie të tanishme të Amerikës është vetëm ndjekja këmbëngulëse e një strategjie globale
e cila çonë te shkaqet bazë të konfliktit global.

12 Zbrigniew Brzezinski “Zgjedhja – Dominim global apo udhëheqje globale” fq 51
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Kapitulli III
3.1 Krimi i organizuar si kërcënim i sigurisë nacionale dhe globale
Një rend i ri kriminal po lind, i cili është më i organizuar, i dhunshëm dhe i fuqishëm që ka
parë bota ndonjëherë. Synimet e tyre janë më keqdashëse, gjithashtu: qëllimet e tyre janë
asgjë më pak sesa marrja (nën kontroll) e tërë qeverive.”13
Senatori Kerry më saktë është melodramatik: krimi i organizuar është parësisht një biznes,
dhe derisa ndikon në qeveri, shpesh mund të ketë kuptim të mirë të biznesit, ata rrallë e kanë
mundësinë apo dëshirën për t’ua “marrë atyre pushtetin”. Por fjalët e tij nuk mund të merren
me rezervë.

shprehja më e vrazhdë dhe gjithashtu fatmirësisht së paku ajo shprehje e

përbashkët për rolin e krimit të organizuar si një aktor politik është kur ai thjesht është në
gjendje të bëj politikën nacionale, me pasojën e mëpasme që kjo mund të ketë në
marrëdhëniet ndërkombëtare.
Shtetet e tilla në të cilat krimi i organizuar ka filluar të dominoj karshi sistemit politik
përfshinë Bolivinë nën Gjeneralin Luis Garcia Meza (1980-81), grusht shteti i të cilit është
financuar kryesisht nga trafikuesit e drogës. Megjithëse procesi më shpesh është në anën e
kundërt, dhe një elitë politike e kriminalizuar fillon të dominoj nën-botën e shtetit. Një
shembull mund të jetë Myammar (Burma), burimi kyç i opiumit botëror14 .
Junta ushtarake e Komitetit për Rivendosjen e Rendit dhe Ligjit Shtetëror (më vonë i emëruar
si Këshilli për Paqe dhe Zhvillimit Shtetëror) raportohet se lejon kontrabanduesit e opiumit
për të ngritur fonde për blerje të armëve e cila është njëra ndër qëllimet e tyre. Qeveria e
Koresë Veriore duket të ketë një politikë të ngjashme, duke kontrabanduar në masë të madhe
drogë në Rusi. Një shembull tjetër do të ishte Çeçenia nën Djokhar Dudaev (1991-96), gjatë
së cilës periudhe bandat e drogës kanë vepruar shumë lirshëm, dhe Banka Shtetërore e
Çeçenisë është përdor për të mashtruar bankën amë të Shtetit të Rusisë, me 700 milion
dollar.15.
Duke u shikuar në këtë kontekst, dallimi efektiv mes dy llojeve të shteteve është
shpesh minimale kur ka të bëj me ndikimin e tyre më të gjerë ndërkombëtar. Natyrisht, kjo
parasupozon një kuptim të përbashkët se çka është ligjore prapë ky në thelb është një koncept
i shekullit të njëzet. Në vitin 1840-42 Lufta e Opiumit, Fuqia Shtetërore Angleze në formën e
13

Gjeopolitik me Gjeostrategji.faq.52-53
Gjeopolitika me Gjeostrategji.faq.53-54
15
Dr. Zejnullah Gruda , E drejta ndërkombëtare publike.faq.148-149
14
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Anijeve Luftarake Detare Mbretërore e ka detyruar Kinën të hap kufijtë e saj për trafikuesit e
organizuar të narkotikëve. Prapë do të ishte anakronike për të karakterizuar sundimtarët
anglez si të kontrolluar nga ose të zhytur në krim të organizuar: qeveria në Londër e ka
konsideruar veten që thjesht po mbron interesat e saj tregtare.
Kur në vitet e hershme të shekullit të njëzet filluan të ndryshojnë perspektivat politika
e qeverisë ka filluar të merr në konsideratë qëndrime të reja: në vitin 1906, Londra e ka
mbështetur dekretin e ri të Qeverisë Kineze që kishte për qëllim të pastrojë shtetin nga
përdorimi i opiumit brenda dhjetë viteve16.
Prandaj ka shtete, marrëdhëniet ndërkombëtare të të cilave janë të nënshtruara ndaj
interesave kriminale, ku elita politike është servile ndaj partnerëve të saj dhe atyre kriminale.
Megjithëse raste të vërteta të tilla të kriminalizmit të plotë dhe sistemik të një shteti janë të
rralla, dhe janë të prirura të kufizohen në oligarki diktatoriale dhe autoritative. Ka raste më të
shpeshta ku shtetet janë “para-kriminale” dhe në këtë kontekst, luftërat e brendshme mes
organizatave kriminale dhe mes kriminelëve dhe atyre që përpjekjen të luftojnë ndikimin e
tyre bëhen jashtë marrëdhënieve ndërkombëtare të shtetit.
Në këtë mënyrë krimi i organizuar vepron si një apo më tepër lobime politike, e cila
kërkon të ndikoj në politikbërjen.
Në disa shtete kjo bëhet në mënyra të fshehta dhe kriminale, sikurse me ryshfet dhe
shantazh, por gjithashtu mund të kryhet me më tepër mjete konvencionale, duke financuar
kandidatët e adhuruar apo të korruptuar apo duke manipuluar raportimin nga shtypi. Amerika
Latine jep disa shembuj të shkëlqyeshëm, jo së paku duke ju falënderuar përpjekjeve të
SHBA-ve për të luftuar problemin e saj me drogën në pikën e furnizimit se sa ndaj kërkesës.
Në vitet 1980 në Bolivi fshatarët kultivues të kokas (ndoshta Kokainës) kanë organizuar
(duke u shikuar me dashamirësi nga kartelet e drogës) federata rajonale për të kundërshtuar
kontrollimet ndaj të korrave, duke i detyruar disa koncesione në qeveri. Duke dikur që një
qëndrim i vendosur në kontrollimin e prodhimit dhe eksportimit të narkotikëve ka qenë pika
qendrore e marrëdhënieve të Bolivisë me SHBA-të, ky ka qenë një rast klasik i politikës së
brendshme që ka pas ndikim të jashtëm17.
Deri në një masë, ky është një proces i paevitueshëm dhe i kuptueshëm. Krimi i
organizuar është shpesh një industri kyçe nacionale, e cila duhet të sjellët në debat të
politikës, edhe nëse ka nevojë përmes mënyrave të fshehta.
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Aktivitetet kriminale – veçanërisht trafikimi i drogës dhe shpërlarja e parave mund të jenë
shtyllat vitale të ekonomisë nacionale. Në vitet 1970-ta dhe 1980-ta, shumë shtete Amerikane
Latine që prodhonin drogë e kanë parë industrinë si një kundër-peshë të nevojshme ndaj
çmimeve të ulura të eksporteve të tyre legjitime dhe papunësisë.
Deri në vitin 1999, industria e narkotikëve e Meksikës vlen përafërsisht 30 Miliard
Dollar në përfitim – katër herë më shumë se të hyrat nga eksporti më i madh i shtetit, nafta18.
Parat nga droga ngjashëm janë vlerësuar në 25% të GNP-së të Pakistanit19. Derisa shumica e
të hyrave shkon jashtë ose shpenzohet në luks ka një dinakëri tek fermerët, korierët dhe të
tjerët të cilët për ndryshe do të jetonin në një ekzistencë të ulët.
Ngjashëm shumë qendra bankare jashtë vendit sikurse Seychelles dhe Aruba kanë
regjime bankare të cilat konsiderohen të formuluara pikërisht për të tërhequr “para të pista”.
20

Lidhur me këtë, një person mund të supozoj se pritet nga ndonjë qeveri racionale (nëse

është morale) që të dëgjoj nevojat e krimit të organizuar ashtu siç do të bënin elitat tjera
ekonomike (sikurse sektori financiar) jetesa e të cilëve varet shumë nga të hyrat që
gjenerojnë.

3.2 Luftimi i krimit të orgnizuar

Veglat e diplomacisë nuk kanë asnjë domethënie për grupet e biznesit të cilat sillen rreth
trafikimit të drogës, haraçit dhe vrasjeve. Dhe kur krimi i organizuar ndërkombëtar mund të
kërcënoj stabilitetin e rajoneve dhe zbatueshmërinë e kombeve, çështjet janë larg të qenit
ekskluzivisht në

fushën e zbatimit të ligjit, ato gjithashtu bëhen çështje të sigurisë

nacionale21.
Për ta përmbyllur, duket e drejtë të sugjerohet se bota po shkon drejt mileniumit
kriminal, ku lufta kundër krimit të organizuar dhe transnacional e përcakton brengën e
sigurisë në shekullin 21. Në të vërtetë, gjithashtu ka brenga se fjalët e “vjetra” dhe të “reja”
të sigurisë mund të lidhen edhe më shumë.
Shekulli i njëzet ka parë një zhvendosje të vazhdueshme nga konflikti ndërshtetëror
ku është shprehur në luftë të drejtpërdrejt dhe drejt sublimimit të rivaliteteve të tilla në gara
indirekte, duke kaluar prej luftërave alternative në gara sportive, prej garave me armatim në
imperializëm kulturor. Në

kërkim për agjent të mohueshëm për garë të fshehtë dhe
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destabilizim, mercenarë të krimit të organizuar, të futur në zanatin e tregtisë, botërisht
konspirative – ofrojnë përparësi kyçe për shtete dhe aparaturave të tyre të inteligjencës. Kjo
tashmë është përdorur në raste individuale, nga tentimet për të vrarë Fidel Kastron deri tek
kontrabandimi me njerëz dhe mjete, por ky mund të jetë një armë e fshehtë e fuqishme për ta
destabilizuar shoqërinë armike.
Megjithatë, analogji të ashpra me luftën e ftohtë janë dëshmuar të rrezikshme, pasi që
krimi modern është zhvilluar brenda ekonomive dhe strukturave politike moderne, dhe ka një
ndikim të brendshëm në të dhe është gjithashtu e pamundur të izolohet dhe identifikohet
lehtë.
Nuk ekziston një “tjetër” kundër së cilës të përqendrohen përpjekjet nacionale: krimi i
organizuar lulëzon dhe mbijeton pikërisht sepse i përmbush nevojat e brendshme, të cilat nuk
i përmbush shteti, qoftë për produkte qoftë për mundësi për përparim apo për siguri. Nuk
është rastësi se tani po bashkohet me sfida të tjera të tilla në shprehjen amorfe të “Fenomenit
të Terenit të Gjelbër” kërcënimeve ndaj shtetit nga aktorë jo-shtetëror dhe nga organizatat
dhe proceset jo-qeveritare, nga luftërat etnike dhe fetare deri tek sëmundjet dhe migrimet 22.
Pas së gjithash, krimi i organizuar rrallë është forcë aktive dhe e gatshme në marrëdhëniet
ndërkombëtare. Ajo vepron nëpër kufijtë nacional dhe vazhdimisht mendon në terma
ndërkufitarë, por i mungon një botëkuptim global apo një filozofi për të ngritur vështrimin e
saj nga interesat e veta.
Derisa në shumë raste ajo mund të ketë një rol shumë të fuqishëm në bërjen e
politikave nacionale, në përgjithësi duke korruptuar elitat politike, por gjithashtu edhe për
shkak të rolit të saj si një “përfitues nacional”, nuk ka për qëllim të interesohet për të pasur
ndikim direkt në trupat ndërkombëtare për politika. Përjashtimi i mundshëm mund të jetë
Bashkimi Evropian, por kjo është prapë në thelb për interesa të ngushta, posaçërisht në
mundësimin e përvetësimit të fondeve të BE-së.
Duke thënë atë, nuk mund të mohohet ndikimi në rritje i krimit të organizuar në
çështjet ndërkombëtare, marrëdhëniet rajonale, ekonomitë dhe strukturat politike globale, si
një nënprodukt i aktiviteteve dhe të hyrave të saj. Grabitqarët e mëdhenj nuk kanë nevojë të
kenë njohuri apo interes në

biologji për ta çrrënjosur një specie apo çrregulluar një

ekosistem.
Pra ku është “rendi jonë i ri botëror” i harmonizuar dhe i ruajtur? Në një epokë kur
bëhet mjaft për përdorim potencial të sanksioneve dhe mënyrave të ngjashme për të izoluar
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dhe kontrolluar kërcënimet potenciale për një rend stabil botëror, krimi i organizuar bëhet
gjithashtu një shok potencial i shtresës së ulët- të tërhequr nga bota.
Bandat në të kaluarën kanë thyer sanksionet për shtetet, qoftë duke kontrabanduar
armë në Afrikën Jugore të aparteidit apo duke kontrabanduar

kompjuter të ndaluar për në

BRSS. Gjithashtu ka indikacione, nëse nuk ka dëshmi të fortë, se grupe kriminale të
organizuara janë përfshirë në kontrabandimin e materialeve nukleare dhe i kanë dërguar në
shtetet e tërhequra të botës si Korea Veriore dhe Iraku. Ata janë gjithashtu të përfshirë në
nënvlerësimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për ambient, duke trafikuar hedhurina toksike
dhe cigare te falsifikuara. Në lidhje me këtë, ata vërtetë kërcënojnë sistemin global.
Përgjigjja mund të jetë shpresa për një bashkëpunim të vërtetë ndërkombëtar për një
kauzë dhe përpjekje të përbashkëta, jo gjeopolitik të rastësishme dhe rënie të një superfuqie
në një botë dypolare. Bashkimi Evropian, megjithëse i kufizuar, mund të ngjitet përmes
integrimit ekonomik por është në masë të madhe produkt i traumave të përbashkëta të dy
Luftërave të Mëdha, ashtu sikurse Lufta Civile vërtetë ka filluar t’i bashkoj Shtetet e
Bashkuara.
Sfidat që i paraqet krimi i organizuar shtetit kombëtar dhe rendit botëror është një
sfidë e cila po i bashkon regjimet dhe njerëzit që përndryshe janë të ndarë në baza të besimit,
ideologjisë apo interesit nacional. Pa dyshim, ky proces është i ngadalshëm dhe shpesh çalon,
por nuk mund të mohohet-refuzohet. FBI ka atashe ligjor jo vetëm tek miqtë e ri sikurse
Hungaria dhe Polonia, por i ka ata edhe tek partnerët e mundimshëm sikurse Rusia dhe Kina.
Interpoli vjen pas Kombeve të Bashkuara për shpërndarjen e anëtarëve të saj. Ai që mbijeton
në rendin e ri botëror, do ta bëj atë më të fuqishëm.

3.3 Roli i SHBA- ve në luftën e krimit të organizuar

Fuqia amerikane dhe globalizimi që po përhapet janë realitete qendrore të botës së
tanishme dhe burime të dilemave më të vështira. Fuqia e pashoqe e Amerikës është burimi
themelor i sigurisë globale, e megjithkëtë amerikanët ndjehen më të pasigurt se kurrë më
parë. Ndërvarësia globale dhe zgjimi politik i njerëzimit promovojnë dominimin e Amerikës
por njëkohësisht ushqejnë ambicie antiamerikane, shkaktojnë zemërim dhe fuqizojnë armiqtë
e Amerikës përmes shpërndarjes së teknologjisë shkatërruese.
Mirëqenia e Amerikës dhe ajo e botës janë të ndërlidhura. Preokupimi alarmist vetëm
me sigurinë amerikane, mania e fokusimit të ngushtë në terrorizëm dhe mos kokëçarja për
shqetësimet politike të njerëzimit as nuk e shtojnë sigurinë amerikane as nuk pajtohen me
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nevojat e vërteta të botës për udhëheqjen amerikane. Nëse nuk e harmonizon pushtetin e saj
të padiskutueshëm me kërkesat shoqërore, Amerika mund të mbesë e vetmuar dhe e sulmuar
në

një

mjedis

ku

kaosi

global

është

në

rritje.

Amerika duhet të jetë edhe garant i sigurisë globale edhe promotor i së mirës së përgjithshme
globale.
Ja elementët të cilat i japin Amerikës një pushtet global të pakrahasueshëm: ka fuqinë
e cila është e paarritshme në nivelin e saj global ushtarak, në pozicionin qendror të vitalitetit
të ekonomisë së saj për mirëqenien e ekonomisë botërore në dinamizimin teknologjik dhe në
joshjen e botës nga kultura e saj masive.
Qytetarët amerikan sigurinë e kanë konsideruar si normë ndërsa pasigurinë si shmangije nga
norma, ndërsa në epokën e globalizmit pasiguria do të jetë realitet ndërsa siguria preokopim i
vazhdueshëm.
Fuqia më e madhe në botë dhe më e avancuar teknologjikisht u fut në panik dhe në
një krizë politike globale nga 11 fanatikët më 11 shtator 2001, u shkaktuan një dhimbje nga
njerëz shumë të pafuqishëm në njerëzit më të fuqishëm. Pra kjo është dilema e superfuqisë së
botës “ Se si të përballet me një armik fizikisht të dobët por të pajisur me një motivim
fanatik”23.
Terrorizmi është i vetmi mjet i egër kundër të fuqishmëve, i dobëti ka pak për të
humbur, ata sakrifikojnë vetën sepse jetët e tyre janë të përkufizuara si të vlefshme vetëm
at’her kur e kapërcejm jetën e tyre përmes akteve vetëvrasëse, pra dëshpërimi i tyre nxit
urrejtjen ndërsa të fuqishmit kanë gjithqka për të humbur dhe ata gjithmonë janë në kërkim të
një jete më të mirë, ata pa dashje e transformojnë veten në pengje të të dobëtëve, pra nga
momenti që bien në reagime alarmante.
Një taktikë e tronditjes dhe e frikës bën panik që të pafuqishmit mund të shkaktojnë
me kosto të ulët mes të fuqishmëve, psh. Grupi terrorist Al-Kaida si tepër e organizuar,
shumë e disiplinuar, e përhapur globalisht dhe si një ushtri ilegale e terroristëve të aftë
teknologjikisht dhe të udhëhequr nga një qendër efikase komanduese dhe kontrolluese, pra
kjo përforcon idenë se Amerika dhe Perëndimi u përshkua nga celula të fshehta luftrash dhe
shpërthimesh dhe shkatërrime për të penguar jetën shoqërore.
Por 11 shtatori vërtetoi se si një goditje mund ta ndërrojë pamjen e mbizotëruesit të
Botës, e edhe sjelljen e saj dhe kësaj superfuqie nuk ja ndërroi pamjen një rival i fuqishëm
por disa fanatikë të panjohur. Ky sulm sinjalizoi se “Të dobëtit bëhen të fuqishëm” me
23 Zbrigniew Brzezinski “Zgjedhja – Dominim global apo udhëheqje globale” fq 59
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tejthjeshtëzimin e fokusit të urrejtjes së tyre, kurse të fuqishmit bëhen të dobët duke bërë po
të njëjtën gjë.
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Kapitulli IV

4.1 Roli i shteteve në sigurinë botërore

Gjithashtu diskutohet në këtë temë nevoja për të formësuar si duhet rolin e Amerikës
në Lindjen e Largët zhvillimet ekonomike, koncepti i tërhequr i Rusisë në kuadër të
Atlantikut, identifikimin e kërcënimeve të vërtetë amerikan të sigurisë, duke punuar me
përpjekjet për të parandaluar globalizimin pabarazinë dhe shkeljen e të drejtave njerëzore.
E ardhmja gjeopolitike e Azisë Lindore do t’i përngjajë Europës së gjysmës së parë të
shekullit të 20 apo Evropës së gjysmës së dytë të po këtij shekulli mbetet të tregohet edhe pse
në disa anë, Azia e sotme ngjason me Evropën e vitit 1914. Tani për tani Azia është në një
gjendje të mirë derisa nuk shfaqet ndonjë efekt i befasishëm.
Një kërcënim i stabilitetit rajonal është edhe fuqia në rritje e shumë shteteve aziatike.
Azia është njëkohësisht sukses ekonomik i cili është në rritje, vullkan shoqëror dhe rrezik
politik. Nga ndikimi ndërkombëtar në Lindjen e Largët do të varet siguria globale pra sjellja e
Kinës dhe Japonisë dhe ndikimi i Amerikës.
Zemërimet e shumta ndërlikojnë marrëdhëniet në mes shteteve aziatike për territore,
çështje kulturore e historike si psh:
Kinezët – ndarjen e Tajvanit - fajsojnë Amerikën.
E shohin riarmatosjen e Japonisë – fajsojnë Japoninë,që nuk është penduar për të bëmat gjatë
luftës, dhe nuk i kanë harruar territoret e pushtuara nga Rusia.
Japonezët – e shohin Kinën si një rival të mundshëm po ashtu ishujt jugorë Kurile nga Rusia
i mundon shumë japonezët ku ende nuk ka marrëveshje për paqe ruso – japoneze etj..
Ekonomitë e shteteve të mëdha aziatike si Kina, Japonia apo India kryesisht varen nga
ngarkesat e mbartura me anije, përfshirë edhe importet e naftës, që për to janë absolutisht
esenciale, po ashtu edhe gara aziatike e armatimeve detare është rritur pa zhurmë. Kina dhe
India kanë punuar shumë për të krijuar një flotë të fuqishme, që të dyja e kanë modernizuar
flotën e anijeve të vogla dhe kanë rritur shpejtësinë e nëndetësve të tyre si një forcë kryesore
detare kundërshtuese, por as japonezët nuk kanë qenë të ngathët, ata kanë hulumtuar
mundësitë e një flote me rreze më të gjata veprimi, duke blerë të ashtuquajtura platformë dok
të zbarkimit, që mund të mbajë helikopterë sulmues dhe madje edhe aeroplanë me krah të
palëvizshëm.
Lufta apo paqja në Lindjen e Largët do të varet nga Kina dhe Japonia mënyra e
ndërveprimit me njëra – tjetrën edhe me Shtete e Bashkuara. Dhe nëse përfundimisht SHBA-
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të tërheqin trupat e tyre nga rajoni: Japonia nuk do ta fshihte riarmatosjen; Kina do të
përjetonte një tmerr dhe trekëndshi nuklear Kinë – Indi – Pakistan mund të rifillojë një luftë
të hapur.
Marrëdhëniet jo armiqësore dhe respekti për fuqinë potenciale të Japonisë është i
kuptueshëm për kinezët për qëllime të hyrjes së investimeve direkte të huaja dhe teknologjija
e avancuar në Kinë dhe futja e tyre në tregjet kryesore të huaja, pra marrëdhënie relativisht të
mira. Japonia tashmë është bërë një fuqi ushtarake e madhe dhe thuhet se fuqia e saj mbart
një kërcënim në rritje për sigurinë e Kinës dhe të rajonit sidomos të teknologjisë së përparuar
për operacione sulmuese të Japonisë. Por më kërcënuese është fakti se Japonia është në prag
të shëndrrimit në një fuqi të madhe nukleare, dhe kjo tashmë është prodhuesja e tretë e fuqisë
nukleare në botë pas Amerikës dhe Francës.
“Duke ditur shumë rreziqe, kinezët do ta vlerësojnë me shumë kujdes evoluimin e
lidhjes SHBA – Japoni dhe ndikimin e saj kinezo – japoneze të cilat historikisht kanë qenë
garuese”24. Për Kinën rezultati më ideal i përmirësimit të marrëdhënieve kinezo – japoneze
është përparimi më i mirë, i barabartë dhe bashkëveprues në marrëdhëniet Kinë-SHBAJaponi, por një ndër preokupimet kryesor për Kinën do të jetë përvetësimi i fuqisë ushtarake
nga Japonia dhe se sa dinamik, i sigurtë politikisht dhe sa ambicioz do të jetë ky përvetësim
dhe në ç’masë do të pengohet ky përvetësim nga lidhja amerikano – japoneze, edhepse
paraqitet një optimizëm se as SHBA – të as Japonia nuk do të angazhohen në një riorientim të
pamenduar strategjik.
Ndyshe nga shumë liderë sovjetikë që para shumë kohësh mburreshin më Rusinë dhe
mendonin se do ta mposhtnin Amerikën, kinezët dhe japonezët janë treguar modest, kinezët
kanë theksuar prapambetjen e tyre dhe kohën e gjatë për ta tejkaluar atë kurse japonezët për
disavantazhin e tyre të krijuar nga apatia e gjatë ekonomike dhe nga një popullsi gjithnjë e më
e vjetër sidomos kinezët e dinë mirë që u mungon fuqia për ndonjë provokim serioz ushtarak
sepse çdo përplasje me SHBA –të do të ishte një katastrof për Kinën.
Kinezëve u duhet paqja në Lindjen e Largët pasi iu hap rrugën për tu bërë fabrika
globale dhe qendra prodhuese për investitorët prodhuese dhe eksportuese kryesore në botë i
prodhimeve të mallrave industriale dhe kinezët e ndiejnë se brenda dy dekadash ky ndikim do
ta bëjë Kinën një fuqi tregtuese dominuese si dhe udhëheqëse politike të Azisë. “Po ashtu
kinezët i tremben ndonjë kërcënimi për stabilitetin e sistemit në përgjithësi dhe ndonjë trazire
politike dhe dy janë faktorët të cilët ata më së shumti i tremben: përdorimi i madh i internetit
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nga të rinjët dhe shenjat në rritje të pabarazisë shoqërore. I pari po thyen monopolin e krijuar
shumë kohë më parë nga Partia Komuniste, ku dihet se afër 35 milion kinezë e përdorin atë
dhe një krahasim interesant është se vetëm 4% nga përdoruesit japonez kishin vizituar faqe jo
– japoneze ndërsa 40% nga përdoruesit kinezë kishin vizituar faqe jo – kineze. Faktori i dytë
se pabarazia shoqërore është në rritje ka të ngjajë të paraqes një sfidë në rritje për doktrinat e
barazimit të regjimit dhe hulumtimet e fundit tregojnë se pabarazia shoqërore ka arritur nivele
të rrezikshme”25.
Por me kalimin e kohës, bashkëpunimi rajonal në Azinë Juglindore të qonë në një
transferim të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Europian (OSBE) në një organ që
përfshinë tërë Euroazinë. Por OSBE ka luajtur një rol të rëndësishëm në monitorimin e disa
marrëveshjeve paqëruajtëse që erdhën si përgjigjje ndaj konflikteve etnike në Evropën e pas
Luftës së Ftohtë, dhe pse jo zgjerimi i saj gjeografik do të krijonte një forum panevroaziatik
të sigurisë për tu marrë në sfida të reja si terrorizmi transnacional dhe shpërndarja.
“Amerika ka luajtur një rol shumë qendror në çështjet e botës gjatë gjashtëdhjetë
viteve të kaluara, sa që tani për tani është pothuajse e pamundur si për evropianët ashtu edhe
për aziatikët të paramendohet çfarëdo marrëveshje ndërkombëtare që në ndonjë mënyrë nuk
përfshinë Amerikën”26.
Për Evropën ky realitet ka qenë i lidhur me Nato-në, ndërsa për aziatikët lidhjet e
mbrojtjes së Amerikës me Japoninë dhe me Korenë Jugore, si dhe lidhjet jo formale më
Tajvanin e kanë bërë sigurinë e këtyre tre shteteve të pandashme nga ajo e Amerikës.
Ndërsa kjo gjendje apo siguri mund të dobësohet vetëm nga ndonjë lëvizje popullore
antiamerikane në Perëndim dhe në Lindje.

4.2 Roli i SHBA - së në sigurinë e paqes

Fuqia dhe demokracia në qeverisje Amerikën e siguron për një udhëheqje globale,
udhëheqja sjell një sens drejtimi që i mobilizon të tjerët, kurse dominimi si një qëllim në
vetvete është një rrugë pa krye. Dominimi është arrogancë, egoizëm e cila sjell kundërshti
kurse të udhëheqë Amerika dhe të pranohet nga të tjerët do të shmangte kaosin, pra Amerika
do të jetë në gjendje të ushtrojë udhëheqje globale vetëm nëse gjen një kuptim të madh nga të
tjerët dhe nga vetë qytetarët e tij për ndërvarësinë ndërmjet sigurisë kombëtare të SHBA –ve
Sipas një raporti të gjatë të titulluar “Apolitical Issue that should be seriously studied”,Renmin Ribao, 31 maj
2001.
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dhe sigurinë globale, për aleanca të qëndrueshmë demokratike në mposhtjen e sfidës së
trazirës globale, dihet më kryesorja është partneriteti global amerikano – evropian, pra
aleancë e cila është në interes të të dyjave sepse pa Evropën, Amerika është epërsi globalisht
e gjithëpushtetshme, por pa Amerikën, Evropa është e pasur por e pafuqishme, por vetëm me
punën e përbashkët mund të përmirësonin gjendjen e botës.
Edhe pse Evropa gjdo ditë po bashkohet me shtete – kombe të ndryshme që po
vjetërohen edhe për një kohë Amerika do të mbetet garantuesja përfundimtare e sigurisë
globale, edhe nëse Evropa i rritë në mënyrë të dukshme mundësitë e veta ushtarake, ato ende
mbeten të dobëta. Një kombinim i burimeve ekonomike në mes SHBA–ve dhe BE-së do të
bënte komunitetin atlantik globalisht të gjithëpushtetshëm.
Zgjedhja është e jona për ta bërë si votues dhe si qytetarë. Ne duhet të mësojmë të
gjithë dhe pastaj ne mund të zgjedhim udhëheqësit tanë për të bërë jo vetëm atë që është më e
mira për kombin tonë, por çka është më mirë për botën. Në fund të fundit, 11 shtatori ka
provuar se Amerika nuk është një ishull, por një pjesë e Botës e lidhur dhe e ndërvarura me
shtetet ndërkombëtare ... në të mirë apo në të keq. Por sidoqoftë kërcënimi real ne vitet e
ardhshme për rajon , botën e në veçanti SHBA-të do të jetë përdorimi i Armëve të
Shkatërrimit në masë nga ana e terroristëve.
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Kapitulli V

Konkluzionet dhe rekomandimet

Nëse një ditë Amerika do të duhej të vendoste për tëheqjen e saj nga bota siq bëri Kina
më shumë se gjysmë mileniumi më parë ajo do të rrezikonte vetë egzistencën e saj, por
gjithqka mund të ndodhë një ditë siq ndodhë edhe me jetën edhe më çështjet politike, edhe
nëse jo shumë shpejtë dominimi global i Amerikës do të bie.
Si qëllim primar Amerika duhet t’a ketë sigurinë e saj, sidomos tani duke i parë
aftësitë e shteteve dhe të organizatave të fshehta për të shkaktuar vdekje masive, pra siguria e
popullit amerikanë duhet të jetë qëllimi kryesor i politikës globale të Amerikës.
Shtete e Bashkuara janë i vetmi shtet me mundësi të bërjes dhe fitimit të operacioneve
ushtarake kudo në botë, pushtimi i Irakut u cilësua ushtarakisht kontrovers, por pse u pushtua
Iraku, se Iraku ishte i armatosur me armë të shkatërrimit masiv, kjo akuzë e cila u tha nga
presidenti dhe zyrtarët e tij doli i pavërtet dhe kjo e dëmtoi pozitën globale të Amerikës. Bota,
politikën e sigurisë së brendshme dhe të jashtme të SHBA - ve që nga 11 shtatori e sheh në
“Luftën kundër terrorizmit me përmasa globale”, dhe shqetësimi kryesor i administratës së
Bushit ka qenë që publiku të përqëndrohet te ky fenomen.
Terrorizmi i definuar i turbullt, shprehur kryesisht me terma teologjik ose moraliste i
gjykuar si pa ndonjë lidhje me ndonjë problem rajonal edhe pse përgjithësisht i lidhur me
Islamin. Duke demonizuar një armik të panjohur dhe duke shfyrtëzuar frika të paqarta, mund
të arrihet mbështetje popullore por mund të jetë edhe ndërkombëtarisht përçamëse sepse
mund të ushqejë intolerancën e të tjerëve, mund të nxisë ndjenja shoviniste, si rrjedhojë kjo
paraqet rrezik për amerikën dhe që ideologjitë antiamerikane të fitojnë besimin ndërkombëtar
duke i emëruar Shtetet e Bashkuara si mbikqyrëse të vetëemëruara.
“Një vrojtues evropian me përvojë, duke e krahasuar Amerikën bashkëkohore me
romën antike, vuri re me mbrehtësi se “Fuqitë Botërore” pa rival janë klasë në vete. Ata nuk
pranojnë askë si të barabartë dhe nguten t’i konsiderojnë pasuesit lojalë si miq, ata nuk njohin
më asnjë armik por vetëm rebelë dhe shtete kriminale, ata nuk luftojnë më por vetëm
ndëshkojnë, ata nuk bëjnë më luftëra por vetëm paqe, ata vërtet fryhen kur vasalët nuk
veprojnë si vasalë”27.
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Shkaqet dhe mënyrat e trazirave globale gjithmonë kanë mënyra të ndryshme, ato
shkaktohen nga varfëria masive, padrejtësia shoqërore, shtypjet etnike, konflikte fisnore
dikun dikun ata shkaktohen nga fundamentalizmi religjioz. Më së shumti shprehet përgjatë
pjesës jugore të Euroazisë, të Lindjes së Mesme, shumicës së Afrikës dhe te disa pjesë të
Amerikës Latine. Krijohet nga urrejtja dhe zilia për mbizotëruesin dhe të pasurin, bëhet më e
sofistikuar nga vdekjeprurjet e sidomos me shpërndarjen e armëve të shkatërrimit masiv.
Siguria është e mbështetur te fuqia e Amerikës si dhe do të ketë stabilitet global. Aty ku
udhëheqja ushtrohet më shumë përmes bindjes së përbashkët me aleatë të qëndrueshme sesa
dominimit të imponuar mbizotëron fuqia e Amerikës.
“Qeveri e vetme e Botës” është një diktaturë amerikane globale e cila nuk do ta
dorzonte sovranitetin e saj dhe as që duhet bërë te një autoritet mbinacional në një botë së
cilës i mungon një konsensus minimal i nevojshëm për një qeveri të vetme. Shtetet e
Bashkuara e gjen veten jo vetëm te kombi më i fuqishëm në tokë por si ky komb nuk ka
egzistuar kurrë më parë.
Sidoqoftë është i dyshimtë fakti që numri i tyre në Lindjen e mesme, Lindjen e afërt, Azinë
Jugore dhe Juglindore, Afrikën e Veriut dhe Federatën ruse të jetë zvogëluar që prej shtatorit
2001, dhe në disa rajone dhe vende (përfshirë Izraelin, Irakun, Arabinë Saudite, Turqinë) e
kundërta është e vërtetë. Kapja aq shumë e publikuar e Sadam Hyseinit nuk duket të ketë
ndikuar në egërsinë e sulmeve terroriste në vendin e tij. Dhe Osama Bin Laden supozohet të
jetë ende i lirë dhe kërcënon hapur SHBA-në dhe aleatët e saj.
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